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айнан бир тил бирлиги турли вазиятларда турлича томонларни намойиш қилиш
хусусиятига эга. Бу ҳодисани ҳақли равишда амбивалентлик деб аташимиз мумкин.
Шундай қилиб, диний мазмундаги турғун бирикмалар халқнинг маданий ва
маънавий
феномени
бўлишдан
ташқари,
тилшуносликнинг,
хусусан,
лингвомаданиятшуносликнинг ўз ечимини кутаётган масалаларидан бири деб
ҳисоблашимиз мумкин.
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«ТЕОРЕМА» РОМАНИДА ОТ ТУРКУМИГА ХОС СЎЗЛАРНИНГ
МЕТАФОРАЛАШУВИ
Сулаймонов Бобир Нодир ўғли
(СамДУ мустақил тадқиқотчиси)
Аннотация. Ушбу мақолада ёзувчи Т.Тўрабоевнинг «Теорема» романидаги «т»
товуши билан бошланувчи от туркумига доир сўзларнинг метафоралашуви, улардан эса
персонажларнинг характер-хусусиятларини, физиологик ҳолатини, ижтимоий мавқеини,
ташқи қиёфаси ва руҳий ҳолатларини тасвирлашда ҳамда қаҳрамонлар нутқини
индивидуаллаштиришда, ижобий ва салбий баҳолашда, киноя ҳосил қилишда
фойдаланилганлиги таҳлил қилинган.
Калит сўзлар: сўз маъносининг кўчиши, метафора, метафоралашув, индивидуал
метафоралар.
METAPHORIZATION OF WORDS SPECIFIC TO THE CATEGORY OF NOUNS IN
THE NOVEL «THEOREM»
Sulaymonov Bobir Nodir ogli
Independent Researcher,
Samarkand State University
Abstract: In this article, the author analyzed the metaphorization of words related to the
category of nouns beginning with the sound «t» in the novel «Theorem» by T.Turaboev, and their
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use in describing the character-features, physiological state, social position, appearance and mood of
the personages, as well as in individualizing the speech of nouns, in assessing positive and negative,
in the formation of irony.
Keywords: word shift, metaphor, metaphorization, individual metaphors.
МЕТАФОРИЗАЦИЯ СЛОВ, СПЕЦИФИЧНЫХ ДЛЯ КАТЕГОРИИ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РОМАНЕ «ТЕОРЕМА»
Сулаймонов Бобир Нодир oгли
Независимый исследователь,
Самаркандский государственный университет
Аннотация. В данной статье автор проанализировал метафоризацию слов,
относящихся к категории существительных, начинающихся со звука «т» в романе
T.Турабоева «Теорема», и их использование при описании характерологических
особенностей, физиологического состояния, социального положения, внешнего вида и
настроения персонажей, а также при индивидуализации речи героев, при оценке
положительного и отрицательного, при формировании иронии.
Ключевые слова: сдвиг слова, метафора, метафоризация, индивидуальный
метафоры.
Ёзувчи Темирбек Тўрабоев «Теорема» романида кўплаб от туркумига хос
сўзларни ўзининг теран тафаккуридан ўтказиб, бутунлай янги маънодаги
метафоралар ҳосил қилинган. От туркумига хос сўзлар нарса ва ҳодисаларнинг
денотатив номи сифатида метафоризация жараёнининг маркази ҳисобланади.
Ёзувчи қачон метафорага мурожаат қилади? Агарда унинг тафаккурида
тасвирланаётган объект ёки субъектни бадиий тарзда ифодалаш, фикрини
аниқлаштириш, ихчамлаштириш иштиёқи туғилсаю, буни акс эттирадиган
тасвирий воситалар ёзувчи ўй-хаёлидаги, ҳиссиётидаги ана шу тушунчани тўлиқ
ифодалай олмаса, шунда ижодкор метафора ҳосил қилишга мажбур бўлади.
Метафоразациялашган сўзлар ифодаланадиган фикрни образли тарзда ифодалаш
учун муҳим восита ҳисобланади.
Т.Тўрабоев романда от туркумига доир «т» товушидан бошланувчи сўзлардан
шакллантирилган метафоралардан персонажларнинг характер-хусусиятлари,
физиологик ҳолатини тасвирлашда, ижтимоий мавқеи, ташқи қиёфаси, руҳий
ҳолатларини тасвирлашда, ижобий ва салбий баҳолашда, киноя ҳосил қилишда,
қаҳрамонлар нутқини индивидуаллаштиришда моҳирона фойдаланган. Масалан:
Тўрақўрғонлик темирчи, тоштарошларнинг тўраси – Турсунбой. Турсунбой темирчига
тенглашадигани, топилмайди, топилмайдиям. Ушбу матнда тўра лексемаси
метафорик мазмунда қўлланган бўлиб, ўзининг генетик семасини четлаштириб,
қўшимча семалари билан кўчма маъно ҳосил қилган. «Ўзбек тилининг изоҳли
луғати»да тўра сўзининг қуйидаги генетик семалари мавжудлиги кўрсатилган: 1)
юқори табақага мансуб киши; зодагон, оқсуяк, аристократ; 2) хонлар даврида ва чор
Россияси даврида Туркистонда катта амалдор, ҳоким; 3) ҳурмат юзасидан ёки
улуғлаб, кишиларнинг номига, унвонига, мансабига, шунингдек, кўчма маънода
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баъзи нарсаларни билдирувчи сўзларга қўшиб ишлатиладиган сўз; 4) расмиятчи,
расмиятпараст, бюрократ; 5) Тўра (эркаклар исми) [4. 244]. Бу ўринда 1- ва 2семалар тўра лексемасининг генетик семалари ҳисобланади. Келтирилган мисолда
3-сема метафорик маънони муайянлаштирувчи омил бўлиб, метафорик кўчма
маъно ҳосил қилган ва образли ифода воситаси бўлиб хизмат қилган. Ёзувчи
тилимизда тарихий сўз ҳисобланган тўра лексемасидан унумли фойдаланиб, уни
бадиий мазмун ифодаловчи актуализаторга айлантирган. Бу лексема романнинг
асосий ижобий қаҳрамонларидан бири Турсунбой характер-хусусиятларини
ўқувчига англатишда кучли коннотацияли аффектив образли ифода дейишимиз
мумкин. Бу ўринда тўра лексемаси «зўр» маъносида қўлланилиб, ёзувчи
Турсунбойни «темирчи, тоштарошларнинг энг зўри» маъносидаги метафорик
мазмунни ҳосил қилмоқда. Романда ушбу лексема ўзбек лингвомаданиятида
«эркак» маъносини ифодаловчи метафорик мазмунда ҳам ишлатилган: Таваккал
туриб-туриб тутоқарди. Тамом. Тошбулоқда тўралар тугабди! Тўрақўрғонлик тасқара
Тошбулоқда Турсунойга тўн тиктирса-я! Тўрақўрғонлик тасқара Тошбулоқда Турсунойга
тўн тиктирса-ю тошбулоқлик тўралар томошалаб турса-я!
Маълумки, «Теорема» романи матни фақат «т» ҳарфидаги сўзлардан иборат.
Ёзувчи романни луғат бойлигимизда шу ҳарф билан бошланадиган сўзлардан
шакллантирган. Ёзувчининг муайян мазмунни ифодалаши учун сўз қўллаш
имконияти чегараланганлиги учун ушбу ҳарф билан бошланувчи сўзлар зиммасига
метафорик мазмун юклашга ҳаракат қилган. Юқоридаги матнда тўралар лексемаси
метафорик кўчма маъно ҳосил қилиб, «йигитлар, эркаклар» мазмунини бермоқда.
Ёзувчи бу ўринда тўра лексемасининг бир нечта генетик семаларини, яъни 1семасидаги улуғворлик, 2-семасидаги ҳукмронлик, 3-семасидаги ҳурматга
сазоворлик семаларини яхлитлаштириб, прагматик маъно юклаб, «эркак»
маъносида ишлатган. Кейинги матнда ёзувчи тўра лексемасини метафорик кўчма
маънода қўллашни янада такомиллаштиради: Тавкар ташлагансан-ку? Тавкарбозлик
туганмикин? Туганмас-е, тўрачилик. Бу матнда «тўрачилик» лексемаси
«эркакчилик» мазмунидаги метафорик маънони юзага чиқармоқда. Бу сўз
тилимизда «расмиятчилик», «бюрократизм» маъносида қўлланувчи «тўрачилик»
лексемасига алоқаси йўқ, балки «эркакларга хос белги-хусусият, хатти-ҳаракат»
семасини
ифодаловчи
«эркакчилик»
лексемасини
ифодалаш
учун
метафоризациялаштирилган.
Қуйидаги матнда эса ёзувчи тўра лексемасини метафорик маънода
ишлатишда давом этади: Тўрақўрғонликлар тўразодаларига тўп тепишни
тақиқлашарди. Табиийки, Тиловолдиям тўразодасига тўп тептирмасди. Бу ўринда
ёзувчи индивидуал ёндашиб, «тўра» лексемаси ва «зода» аффиксоидини
лексикализация ҳодисасига учратиб (лексемалаштириб), янги «тўразода»
лексемасини ҳосил қилган ва «эр жинсидаги фарзанд (ўз ота-оналарига нисбатан)»
«ўғил фарзанд», семасини ифодаловчи метафорик маъно ҳосил қилиш орқали
образли функция бажарган. Ёки ... Телвагаям тушунарли-ки, томсоқчи таласа, том
тўралари туради. Том тўралари турса, тўполон туради мисолида «том тўралари»
бирикмаси «уй эгалари, уйнинг эркак эгаси» маъносидаги когнитив қийматли
метафорик маъно ҳосил қилган.
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Эътибор қаратадиган бўлсак, ёзувчи тўра, тўрачилик, тўразода, том тўралари
бирликларида тўра лексемасининг генетик семасидаги «эркакларга хослик»ка урғу
берган. Чунки тарихан бу сўз фақат эркакларга нисбатан ишлатилгани, замирида
«эркаклик» семаси мавжудлиги ёзувчининг диққатида бўлган.
Ёзувчининг романда метафора қўллашда имкониятлари чегараланганлиги
учун фақат «т» ҳарфи билан бошланадиган сўзларнигина метафоризацияга тортиш
имконияти мавжуд бўлиб, у бу вазиятдан чиқиш учун индивидуал маҳоратини ишга
солган. Масалан, Таваккалнинг товоқдошлари Турсунбойни Тошсойга ташлашолмагани
туфайли тахтакўприкнинг тагида турган Таваккал Турсунбойни Тошсойнинг
тўлқинлари тортқилашини томошалолмади. Матндаги товоқдош лексемаси
тилимиздаги ҳамтовоқнинг мазмунини қоплаш учун метафоризациялашган.
Ҳамтовоқ лексемасининг 1) бир товоқда (ёки бир дастурхонда) таом еювчи; 2) ишфаолиятда бирга бўлувчи, бир-бирини қўлловчи; шерик семалари мавжуд. Бу
ўринда 1-сема ҳамтовоқ лексемасининг генетик семаси бўлиб, метафорик ҳосила
маънонинг юзага чиқишида 2-сема асос бўлиб хизмат қилган ҳамда бадиий мазмун
ифодаланишида поэтик актуаллашган. Ёзувчи ҳамтовоқ лексемаси асосида янги
метафорик кўчим ҳосил қилган.
Метафора образнинг нафақат ташқи қиёфаси, балки унинг руҳиятида
кечаётган ҳолатларни китобхон кутмаган фавқулодда бадиий ҳукм асосида
тасвирлаш ёки ифодалашга имконият яратади. Масалан: Тўқливой Тўқахоннинг
тартибсиз толаларини тутамлари-ла тўғрилаб текислади. Тўқливой Тўқахоннинг
тартибсиз толаларини тўғриларкан, тобора тўшига Тўқахонни тортарди. Матнда
тола лексемаси метафоризациялашиб, соч мазмунини бермоқда. Тола лексемасининг
«Ўзбек тилининг изоҳли луғати»да қуйидаги генетик семалари мавжудлиги
кўрсатилган: 1) йигириш, газмол тўқиш мақсадида ишлатиладиган ингичка, пухта
табиий ёки сунъий материал; 2) соч, соқол кабиларнинг ҳар бир мўйи; 3) кокил,
зулф; 4) толага ўхшаш нарса хақида [4. 138]. Келтирилган матнда 3-сема метафорик
ҳосила маънонинг юзага чиқишида асос бўлиб хизмат қилган ва бадиий мазмун
ифодаланишини мукаммаллаштирган. Романда тола лексемаси 1-семик мазмунига
таянган ҳолда ҳам метафоризациялашади: Толалар тўплангандан тўпланиб, тўққизта тиркама тележкаси тенгидан тўлди. Ушбу гапда тола лексемаси
метафоризациялашиб, «пахта»га қиёсланмоқда. Ёзувчи «тола» лексемасини бошқа
гарамматик воситаларга бириктириб, тилимиз имкониятларидан фойдаланиб,
метафорик маъно ҳосил қилишда давом этади: Тўрақўрғонликнинг тамғаси –
толакор. Табиийки, «тола»лаб тушган толакорни танигани – толазор. Тиловолди
Тўхтабу тортаётган тугунни тортинмай тортдики, тепасига тугунмас Тўхтабу
тушди... Тола тоғ тўлғонди.. Толатоғ «топталди». Матнда «толакор», «толазор»
«толатоғ» лексемалари метафоралашиб, «пахтакор», «пахтазор», «пахтатоғ»
маъноларини юзага чиқарган. Кўрмоқдамизки, ёзувчи матнга образлилик,
таъсирчанлик бахш этиш мақсадида икки нарса ёки ҳодиса ўртасидаги ўхшашлик,
мувофиқлик асосида уларнинг бири ўрнида худди шу маънони англатадиган
сўзлардан метафора ҳосил қилишда унумли фойдаланган.
Романда от туркумига оид томоқ лексемаси метафорик маънода қўлланилган:
Тиллаки, тавкарбозларга тамаки, томоқ ташиб тўплаган тангалар… Тангалар тамаки,
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томоқ ташиб тўпланди-ю… тавкарга тикилди. Тавкарбоши Топқиртойнинг
таклифиданам тутоқди. – Томоқни таг-тугигача туширибди-ку. Жумлалардаги томоқ
лексемаси «овқат», «таом» маъносини ифодалаш учун метофоризациялашган.
Ҳ.Шамсиддинов мазкур лексеманинг кўчма маъно ҳосил қилиш жараёнини шундай
изоҳлайди: «Томоқ сўзи овқат, таом, озиқ, хўрак, емиш, неъмат сўзлари қаторидан
чиқарилиши лозим. Томоқ сўзидан ташқари қолган барча сўзларда егулик маъноси
мавжуд. Улар орасида томоқ сўзи ўзининг лексик маъносини эслатиб, бегонадай
кўзга ташланиб туради. Мазкур сўзда таом маъносининг юзага келишини
кузатайлик. Изоҳли луғат бу сўзнинг маъноларини шундай изоҳлайди: 1. Бўйиннинг
энгак ёки тумшуқ ости қисми. 2.анат. Қизилўнгач билан кекирдак бошланадиган ер;
бўғиз. 3. кўчма. Таом, овқат. Изоҳли луғатдаги 1- ва 2- маънолар ҳам томоқ сўзи
англатган денотатнинг вазифасини изоҳлаган эмас, яъни овқатнинг организмга ўтиш
жойининг бошланиши эканлиги аён эмас. Демак, томоқнинг овқат ўтиш жойи
эканлиги ҳақидаги тасаввур билан алоқада овқат маъносида қўлланилиши
функционал маъно сифатида баҳоланиши лозим» [3. 8]. Қуйидаги матнда бу
лексеманинг семантик майдони янада кенгайтирилиб, «егулик» маъносида
метафоралаштирилган: Таваккал тўрвасини таому томоққа тўлдириб, Тошбулоқ
тоғларининг тепасида турарди... Лексеманинг таом сўзи билан жуфт ҳолда келиши
семантик майдонини кенгайтиришга имоконият яратган. Романда ёзувчи мазкур
лексема билан кўчма ҳосил қилишни давом эттирган: Тошали тўймас – тамоқхўр.
Тамоқхўр тамоқ танламайди. Жумлада «тамоқхўр» лексемаси «очкўз» маъносини
ифодалаш учун метафоралашган. Романда «тотгулик» лексемаси ҳам кўчма маъно
ҳосил қилган: Товуқлар тотгулик тотиш-чун тўхташмас, тинмай тупроқ титишар,
титган тупроғини тумшуқлаб текширар, тотгулик топилса талашиб тортқилашарди.
Ёзувчи томонидан индивидуал равишда «тотмоқ» феълининг генетик асосидаги
«емоқ» семасига таяниб ясалган «тотгулик» лексемаси «егулик» маъносини
ифодалаш учун муваффақиятли метафоралаштирилган. Ёзувчи шу уяга хос таом
сўзи асосида ясалмаларни ҳам метафоризациялаштирган: Тек туролмаслиги танасининг таомтўрваси тинимсиз таомталаблигидан. Матнда «таом тўрва» ясалмаси
«ошқозон»ни ифодаловчи метафорик ҳосила ясалган, «таомталаб» қўшма сўзи
«очкўз, хўра» маъноларини ифодаламоқда. Турсунбой таомини тинмай
таърифлаётган таомпазлар тўғрисида тўхтаб таърифларни тинглаётгандай турди-ю
таърифларни тингламади; Тўнтарилган толу тутларни ташиб таомхонанинг
ташқарисига тахлади. 1-жумладаги «таомпаз» лексемаси «ошпаз» маъносини, 2жумладаги «таомхона» лексемаси «ошхона» метафорик маъносини ифодаламоқда.
Романда ёзувчи томонидан «таом» маъносидаги метафорик маъно ҳосил қилиш
учун тошталқон лексемаси ясалган: Тўймас тамоғида тиқилиб турган тошталқонларини тутиб туролмади.
Романда ёзувчи кўп ўринларда от туркумига хос иккита сўзни лексикализация
жараёнида яхлитлаштириб, қўшма от ҳосил қилган. Ҳосил бўлган бирикма
таркибидаги ҳар бир сўзнинг муайян семасига таянган ҳолда умумий мазмун касб
эттирган ва улардан янги метафорик маънолар келтириб чиқарган: ...Товуқкатакдан
товуқни тутаётганда томсоқчи тишлаб, таласа-чи? Тушунарли! Тоживой товуқ
тутиш-чун Тошбулоқдаги томида томсоқчи тутмайдиганини танлади. Матнлардаги
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томсоқчи бирикмаси ёзувчи томонидан «ит» маъносини ифодаловчи метафорик
ҳосила мазмун юзага чиқарилган. Томсоқчи бирикмаси таркибидаги том
лексемасининг 1) уйнинг, бинонинг устини бекитиб турувчи тепа қисми; 2) баъзи
қурилмаларнинг қор-ёмғир, қуёш ва ш.к.дан ҳимоя қилувчи тепа қисми; 3) уй,
ҳовли-жой генетик семалари мавжуд бўлса, соқчи лексемасининг 1) муайян жойни,
ҳудудни муҳофаза қилувчи қуролланган қўриқчи, посбон; 2) қўриқчи, қаровчи,
қоровул; 3) бирор кимсанинг хавфсизлигини сақлаш учун белгиланган шахс, шахсий
қўриқчи; 4) муҳофаза, ҳимоя қилувчи, қўриқловчи, сақловчи, посбон семалари
мавжуд. Ёзувчи том лексемасининг 3-семасидаги «уй, ҳовли-жой» ва соқчи
лексемасининг 2-семасидаги
«қўриқчи» маъноларини яхлитлаштириб, янги
индивидуал метафорик маъно ҳосил қилган. Ёзувчи шу усулда яна кўплаб
индивидуал метафоралар ҳосил қилган. Масалан: 1) Тўқливой тун-тунлаб тонгтонглаётганда турди. Турди-ю Тоживойнинг тахтаойнасига тикилди; 2) Тентираб тенгтўшлари тўпланадиган таомхона томон тушди; 3) Ташладилару Тоживой-ла Тошсойга
тушмадилар. Тоживойни Тошсойга ташлаб, танапўшидан тутиб турдилар; 4)
Тошсойнинг тўптутари Тошсойнинг тагида? Тўп Тошсойнинг тўптутарига
тушадими? Тушса... Келтирилган жумлаларнинг биринчисидаги «тахтаойна»
бирикмаси «дераза» маъносида, иккинчисидаги «таомхона» «ошхона» маъносида,
учинчисидаги «танапўш» «кийим» маъносида, тўртинчисидаги «тўптутар»
бирикмаси «дарвозабон» маъносидаги метафорик маъноларни ҳосил қилган.
Ёзувчи тилимиздаги сўзларнинг метафорик қўлланиш имкониятидан
фойдаланишда давом этиб, ҳайвонларга хос уни «яширин» хусусиятларни
инсонларга ўхшатиш орқали коннотатив маъно ҳосил қилади. «Метафора орқали
маъно кўчишида коннотатив маъно ёрқинроқ акс этади. Масалан, от, эшак, қўй, ит,
бўри, тулки, йўлбарс, бойўғли, мусича, бургут, лочин, қалдирғоч, булбул каби
ҳайвон ва қушларнинг номлари бўлган лексемалар мавжудки, бу сўзлар ўз
маъносидан ташқари, кўчма маънода жуда кенг қўлланади. Отнинг бақувватлиги,
эшакнинг ақлсизлиги, қўйнинг ювошлиги, итнинг вафодорлиги, мушукнинг
эпчиллиги, тулкининг айёрлиги, бургутнинг чангаллашдаги кучлилиги, лочиннинг
кўзи ўткирлиги каби типик хусусиятлари бошқа предметларга нисбатан метафорик
усулда кўчирилади, натижада коннотатив маъно юзага келади ҳамда матннинг
таъсирчанлиги ошади» [1. 12]. Роман матнидан ҳайвонот дунёси билан боғлиқ
бўлган метафораларга мисоллар келтирамиз: Тавкарбоши тайбас тортди. – Тахарсан,
Тайтув тахарсан. Тўғри… Таҳарман, тўрам, тахарман. Таваккал Тошболтага тиғ
тиқмади. Тиғ тиқмади-ю тепди. – Таҳарсан! Тошболта, Таҳар! Ушбу матнлардаги
«таҳар» лексемаси «эшак» маъносида метафоризациялашган. Тилшунос
Ҳ.Шамсиддинов буни шундай изоҳлайди: «Ном кўчишига йўналиш берувчи жиҳат
сўз англатган денотатнинг турли белги-хусусиятларининг инсон тасаввурида,
хотирасида мавжуд у ёки бу белгининг ижобий ёки салбий баҳоси билан инсон
онгида барқарорлашганлиги билан боғлиқ бўлади. Ном кўчаётганда, ана шу
тасаввурлар фаоллашади, натижада денотатнинг муҳим бўлган жиҳатлари билан
боғлиқ тасаввурлар нейтраллашади ёки иккинчи планга ўтади. Эшак сўзининг
аҳмоқ, қайсар маъноларида қўлланишида шу ҳолатни кузатиш мумкин. Аслида,
эшак итоаткор, ювош ҳайвон сифатида ўзбек тили соҳиблари тафаккурида
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ижтимоий табиатга эга метафорик маънода бўлиб, лисоний хусусият касб этган. Шу
билан бирга, ижтимоий онгда мавжуд унинг ҳайвонлиги билан боғлиқ семиотик
тасаввур бутунлай аҳамиятини йўқотмайди. Айни шу бутунлай
аҳамиятини
йўқотмаган тасаввур инсон билан зиддият вужудга келтириб, метафоранинг
таъсирчанлигини, эмоционал-экспрессивлигини белгилайди» [3. 7] Ўзбек тили
соҳиблари тафаккурида ҳайвонот олами билан боғланган метафоралар етакчи
тенденциялардан бирига айланган: ....Таассуф! «Тойчоқ»ни тойчоқлаган-у «Тулпор»лолмаган, тўйини тўрт туманга тўй-тўйлолмаган, толакорлик таёғини «тойчоғи»га
туттиролмаган Тангри таолонинг тўғрисўз, тўғрикўз толакорлари – Тиловолди-ю
Тўхтабуларга тўзим тилайлик. Матндаги «тойчоқ», «тулпор» лексемалари семиотик
функция бажариб, ўзбек ижтимоий онгида «фарзанд» маъносини ифодалаш учун
соф нутқий, окказионал табиатли метафорик кўчма маъно ҳосил қилган.
Метафоралар «Теорема» романи бадииятини таъминловчи энг асосий
тасвирий воситадир. Ёзувчи Т.Тўрабевнинг индивидуал услуби, маҳорати
натижасида тилимиздаги метафоралашув жараёни янги босқичга кўтарилди,
дейишимиз мумкин. Романда ёзувчи кўплаб индивидуал от-метафоралар ҳосил
қилган.
Адабиётлар:
1. Мамадалиева М. Ўзбек тилида номинатив бирликларнинг коннотатив аспекти:
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тўлдирилган тўнғич томи). – Тошкент, «Mumtoz so‘z». 2019.
3. Шамсиддинов Ҳ. Сўзлар функционал-семантик синонимларининнг шаклий ва
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